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Розглянуто результати досліджень із проблеми читання дорослих в умовах бібліотек та проаналізовано поняття «читання». 
Зазначено, що кожен читач має право на власну думку у сприйманні твору. На основі робіт М. Рубакіна розкрито проблеми читання 
у 20-ті роки ХХ ст. Зокрема, проаналізовано сутність і практичне значення бібліологічної теорії читача за М. Рубакіним. Авторами 
розглянуто зарубіжні сучасні експериментальні дослідження вчених із питань сприйняття тексту. Доведено, що сучасні  наукові 
дослідження передбачають розуміння читання дорослих як процесу спілкування читача з автором. Зроблено висновок, що читання 
дорослих є засобом формування особистості дорослої людини, її професійної підготовки, кваліфікації.
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Актуальність проблеми. Усе наше життя пов’язане 
з інформацією. Це – новини, факти, знання, отримані 
в результаті пошуку, вивчення, спілкування тощо, які 
завжди займали вагоме місце в житті людини. Еволю-
ція людства, формування нашого суспільства та виник-
нення державних інституцій завжди були пов'язані з 
накопиченням, поширенням та обробленням відповід-
ної інформації. Адже інформація у сучасному світі – це 
стратегічний ресурс. Тому опанування інструментами 
управління інформацією є фактичною необхідністю для 
людини, що усвідомлює цінність неперервного вдоско-
налення як у професійному, так і в особистісному плані.
Одним із важливих інструментів вилучення інформа-
ції з різних джерел є читання. Воно покладене в осно-
ву освітньої, пізнавальної, інформаційної, професійної 
діяльності дорослої людини. За декларацією ЮНЕСКО, 
читання є базовим компонентом виховання, навчання і 
розвитку культури людини [5].
Залучення до читання стало усвідомлюватись у світі 
як загальнодержавна проблема. Наша країна не є ви-
нятком. На проблему читання в Україні звернули увагу 
практики і науковці декілька років тому. У 2016 р. Ка-
бінет Міністрів розробив стратегію популяризації чи-
тання та розвитку видавничої справи в Україні. Метою 
«Концепції державної політики розвитку національної 
видавничої справи та популяризації читання на період 
до 2020 року»… є відродження соціального значення 
книги і читання як процесу культурного, духовного, 
професійного та інтелектуального збагачення люди-
ни…» [там само]. 
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Варто 
зауважити, що інтерес до читання як психічного про-
цесу був у всі часи актуальним. Вчені Л. Виготський [6], 
Д. Ельконін [7] розглядають процес читання як складне 
явище, у якому виокремлюють такі психічні процеси, як 
сприймання, уявлення, пам’ять, інтелект тощо. Сучасні 
науковці О. Леонтьєв [11], Н. Чепелєва [15] вважають, 
що процес читання має зовнішню (операційну сторону 
читання) і внутрішню сторони (осмислення та розумін-
ня змісту тексту). І. Зимня відзначає, що читання є не 
лише процесом сприймання, усвідомлення і розуміння 
на цій основі інформації, але й мовленнєвою діяльністю 
[6; 7; 9, с. 11–13]. Однак аналіз сучасних наукових праць 
дає змогу стверджувати, що проблема читання дорос-
лих, зокрема і в післядипломній педагогічній освіті, за-
лишається недостатньо розв’язаною.
Формулювання цілей статті : проаналізувати ре-
зультати досліджень проблеми читання дорослих в 
умовах бібліотек системи післядипломної освіти, сучас-
ні експериментальні дослідження вчених, які передба-
чають усвідомлення і розуміння читання дорослих як 
процесу спілкування читача з автором.
Викладення основного матеріалу дослідження. 
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із найважливіших чинників розвитку сучасної дорослої 
людини. Але розвиток сучасних технологій потребує 
набагато вищого рівня сформованого вміння читати, 
ніж раніше. Стрімке зростання обсягу інформації, по-
требує збільшення темпу читання, швидкості і якості 
розуміння прочитаного. З огляду на це, читання стає 
основою освіти та провідною навичкою самоосвіти до-
рослої людини впродовж життя. 
Тому досить актуальним є розуміння післядиплом-
ною освітою проблеми як «навчити вчитися вчителя» 
має більш ніж півстолітню історію, а виняткова роль 
неперервної освіти в житті сучасної людини достатньо 
повно й розмаїто висвітлена в науково-дослідницькій 
літературі [8]. Щоправда питання, пов’язані з усвідом-
ленням учителями потреби ознайомлення з новітньою 
науково-методичною, художньою літературою тощо, 
бажанням розвитку своїх біобібліографічних знань і 
читацької компетентності, залишаються недостатньо 
ними осмисленими. На наш погляд, повинне відбува-
тися навчання з даного питання на курсах підвищення 
кваліфікації щодо методики укладання біобібліографіч-
них покажчиків із досвіду педагогічної роботи.
Отже, у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, 
читання розглядають як базове вміння життєдіяль-
ності людини. Тому провідним напрямом національ-
них програм підтримки і розвитку освіти стає читання 
дорослих. 
Сутність поняття «читання» – це здатність сприйма-
ти, розуміти інформацію, яка записана (передана) тим 
або іншим способом або відтворена технічними при-
строями [4]. Вітчизняні вчені, зокрема Н. Чепелєва, вио- 
кремлюють дві сторони процесу читання: техніку чи-
тання та розуміння прочитаного. Під технікою читання 
розуміють сприймання графічних знаків і вимовляння, 
відтворення різноманітних графічних комплексів, а під 
розумінням – усвідомлення відтвореного матеріалу на 
основі співвіднесення з минулим досвідом читача [15]. 
Читання – це механіка розпізнавання і запам'ятову-
вання тексту, осмислення вираженою в знаковій формі 
думки автора. Це один із найважливіших видів мовної 
діяльності, тісно пов'язаний як з вимовою, так і з ро-
зумінням мови. Читання – це, в першу чергу, розширен-
ня кругозору: загального, професійного та емоційного. 
Інформація при гнучкому, креативному мисленні дає 
поштовх для вирішення будь-якої проблеми, породжує 
гіпотезу, допомагає практично втілити думку чи ідею. 
Отже, можемо визначити, що читання дорослих – це не 
просто спосіб отримання інформації, це – процес, який 
позитивно впливає на формування дорослого, який 
уміє відчувати, співпереживати, мислити. Оволодіння 
навичками читання – один із показників загального 
рівня розвитку пізнавальної діяльності дорослих. Труд-
нощі в процесі навчання читання говорять про окремі 
проблеми розвитку того чи іншого психічного процесу 
(уваги, пам'яті, мислення, мови).
Тому інтерес до читання як процесу був у всі часи 
актуальним. Одними з перших просвітників на тере-
нах України, які перейшли від загальних міркувань і 
побажань до практичних дій у справі систематичного 
вивчення читання та читачів, були освітяни М. Корф, 
Х. Алчевська, Б. Грінченко, М. Павлик, І. Франко та ба-
гато інших. Науковому дослідженню проблем читан-
ня у 20-ті роки ХХ ст. сприяли праці М. Рубакіна. Це – 
учений, бібліотекознавець і бібліограф, письменник, 
талановитий журналіст, редактор і видавець, громад-
ський діяч у галузі народної освіти. Все своє життя він 
переконував у тому, що кожна людина повинна займа-
тися самоосвітою, продовжувати вчитися навіть після 
здобуття середньої та спеціальної освіти. Для того часу, 
його думка про самоосвіту для широких кіл трудово-
го люду (робітників, селян, ремісників) була не просто 
прогресивною, а й – революційною. М. Рубакін вва-
жав головним джерелом для самостійного здобуття 
освіти книгу, і тому прагнув зробити її доступною для 
простого народу. Для одержання найкращих резуль-
татів із самоосвіти треба було вивчити і книгу, і читача, 
а значить і автора. Такого роду дослідження привели 
М. Рубакіна до побудови теорії читання, заснованої на 
вивченні психічних типів читачів і книг. Це лягло в ос-
нову створеної ним праці «Психологія читача та книги: 
короткий вступ до бібліологічної психології» (1922 р.), 
яку він називав бібліопсихологією (наукою про соціаль-
ний і психологічний вплив). На теренах нашої країни це 
було першою спробою внести науковий підхід до спра-
ви читання, вивчення читача і книги. Сутність теорії 
читання за М. Рубакіним полягає в наявності почуттів, 
прагнень, що залежать від досвіду людини. На його 
думку, об'єктивного змісту книги немає, а існує тіль-
ки те, що зміг вичитати з неї конкретний читач. Проте 
найбільшою заслугою М. Рубакіна треба визнати те, що 
він першим у вітчизняному та зарубіжному бібліоте-
кознавстві «з'єднав» книгу і читача за допомогою пси-
хологічної категорії «людського сприйняття», вказав-
ши при цьому на зв'язок, який існує між даними двома 
елементами [3].
Бібліологічна теорія читання М. Рубакіна є результат 
творчого перероблення поглядів вітчизняних і євро-
пейських, переважно німецьких, філософів, фізіологів, 
лінгвістів. Він був добре знайомий із досягненнями як 
вітчизняної, так і європейської, й особливо німецької, 
науки в області філософії, фізіології, біології тощо; доб-
ре знав роботи Е. Геннекена, Р. Семона, В. Гумбольдта, а 
також Г. Спенсера, Г. Тена. Саме їх роботи, поряд з ро-
ботами його сучасників і співвітчизників (І. Павлова, 
І. Сєченова, В. Бехтерєва), лягли в основу головної тези 
М. Рубакіна: «зміст книги – це те, що нею збуджується; у 
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будь-якої книги стільки змістів, – скільки у неї читачів» 
[там само]. Він вважав, що кожному читачеві відповідає 
тільки йому «притаманна» книга, залежно від «психо-
логії сприйняття». Психологічну основу даного зв'язку 
М. Рубакін побачив у новій для того часу психології 
сприйняття, про що зауважив: «є наука про реакції на 
такі подразники як друковане, рукописне й усне сло-
во. Висловлюючись мовою старої психології, її можна 
назвати психологією сприйняття…» [12].
Тому для розгляду питань книжкового впливу потріб-
но вивчати не видання, а читача, його душевні пережи-
вання, емоції. За М. Рубакіним, такі емоції можна розді-
лити на такі групи: абстрактні; образні (звуки, кольори); 
відчуття (колір, смак); почуття (пристрасті); вольові 
явища (бажання, прагнення тощо); почуття-інстинкти 
(батьківський); рефлексивні переживання (спогади про 
них було порушено книгою) [3].
Отже, вивчення процесу читання за М. Рубакіним 
складається з показань читача про те, скільки разів, 
коли і які із зазначених душевних переживань були 
викликані в ньому читанням. Практичне ж значення тео- 
рії бібліопсихології полягає в тому, щоб підбирати для 
кожного читача книги, що відповідають його психоло-
гічному складу.
Загальний підсумок, який випливає з аналізу сучас-
них досліджень, полягає в зміні співвідношення актив-
ності читацького сприйняття на різних етапах процесу 
читання і залежності читацької активності від рівня 
сприйняття тексту, що відповідає основним висновкам 
М. Рубакіна. Чим вище рівень читацького сприйняття 
(який залежить від його життєвого, читацького досвіду, 
досвіду сприйняття мистецтва в цілому), тим більше ви-
ражена активність читача в сприйнятті твору. Таланови-
тий читач робить таку ж творчу роботу, як і талановитий 
автор твору. 
На нашу думку, читання дорослих – це складний 
психологічний процес. Він характеризується двома 
взаємопов’язаними сторонами: технічною (рух очей і 
мовленнєва діяльність) і розумовою (сприймання і ро-
зуміння прочитаного, тобто взаємодія почуттів і думок 
читача). Зауважимо, що читацька діяльність залежить 
як від специфіки тексту (художнього чи наукового), так 
і від завдань, які ставить перед собою читач. Чим вище 
рівень читацького розвитку, тим критичніше ставлення 
читача до автора, тим менший вплив надає авторитет 
автора на сприйняття й оцінку твору. Ступінь впливу 
авторитету автора залежить від типу і виду літерату-
ри: при читанні наукової літератури ступінь впливу 
автора на сприйняття і оцінку тексту вище, ніж при 
читанні художньої літератури. Сприйняття спеціально-
го тексту залежить від індивідуально-психологічних і 
соціально-психологічних особливостей читача, його 
практичного, соціального досвіду. Процес сприйнят-
тя спеціального тексту – це спільна діяльність автора 
і читача, у якому читач вирішує проблему, поставлену 
автором [10].
Великий вплив на якість сприйняття матеріалу мають 
мотиви звернення дорослих до книги. Вони відіграють 
велику роль у формуванні певної установки при сприй-
нятті тексту. Оптимальна установка – це, коли читач має 
естетичну насолоду, співпереживання і не боїться розу-
мового напруження, активності, необхідної для повно-
го розуміння тексту. Отже, сучасне розуміння проблеми 
читання дорослих полягає в тому, що для повноцінного 
осмислення тексту недостатньо розуміти лише його 
зміст – необхідно забезпечити емоційно-естетичне 
сприйняття, усвідомлення, узагальнення образного 
смислу.
Як приклад, можна навести сучасні зарубіжні екс-
перименти вчених. Так, учені університету Сассекс 
(University of Sussex) провели експеримент для волон-
терів, рівень стресу в організмі яких збільшили за раху-
нок тестів і вправ. Добровольці мали вдатися до різних 
традиційних методів релаксації. За словами нейро-
фізіолога Девіда Льюіса (David Lewis), найкраще діяло 
читання, знижуючи рівень стресу на 68%. Він зауважив, 
що учасникам експерименту варто було лише тихенько 
почитати протягом шести хвилин, щоб сповільнилося 
серцебиття й зменшилася напруженість м’язів. Щодо 
ефективності інших антистресових заходів: слухання 
музики знижує стрес на 61%, горнятко кави або чаю – 
на 54 %, а прогулянка – на 42%. «Це більше, ніж просто 
відволікання – це активне залучення вашої уяви, бо 
текст стимулює креативність і сприяє тому, що ви, по 
суті, зможете змінити стан своєї свідомості», – зробив 
висновок Девід Льюіс [16].
Вчені нью-йоркського університету The New School 
Емануель Кастано (Emanuele Castano) та Девід Кідд 
(David Kidd) провели п’ять досліджень. До участі запро-
сили різну кількість людей (від 86 до 356) віком від 18 
до 75 років. Учасникам пропонували прочитати уривки 
текстів із серйозної художньої літератури (визнані тво-
ри класиків і сучасників), наукової фантастики (для конт- 
расту обрали тексти, які не належали до літературних 
жанрів і в яких не йшлося про людей) або популярної 
літератури. Другий варіант – не читати нічого. Вико-
навши завдання, учасники дослідження мали пройти 
тестування, покликане визначити їхню здатність ро-
зуміти думки й почуття інших людей. Наприклад, одне 
із завдань полягало в тому, що учасники, повинні були 
зі списку, який містив 130 прізвищ, вибрати тільки ті, що 
належать письменникам. Це завдання мало на меті про-
стежити обізнаність зі світом літератури. Результати до-
слідження показали, що ті, хто читав класичну художню 
літературу, впоралися із тестами краще ніж ті, хто читав 
уривки з масової літератури. Такі показники були навіть 
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тоді, коли читачі говорили, що творами високої літера-
тури не дуже захоплюються. Також ті, хто читав серйозні 
художні тексти були у своїх відповідях успішнішими, ніж 
ті, хто читав масову літературу. А учасники, які читали 
масову літературу, зробили ж стільки помилок, скільки 
ті, хто не читав нічого [13]. 
Отже, дослідження показало, що навіть кількахви-
линне читання «високої» художньої літератури підви-
щує здатність людини розуміти емоції інших і спів- 
переживати. 
Вплив художньої літератури на розвиток емпатії до-
сліджується не вперше. У наукових розвідках 2006 та 
2009 років канадських учених психолога Реймонда 
Мара (Raymond Mar) і почесного професора когнітив-
ної психології університету Торонто Кіта Отлея (Keith 
Oatley) висвітлювалося про позитивний вплив худож-
ньої літератури на емоційні й соціальні навички лю-
дини. Крім того, у дослідженні (2010 р.) Реймонд Мар 
зазначив, що, чим більше творів читають дорослі, 
тим розвинутішою є теорія їхнього розуму («theory of 
mind»), тобто ментальна модель, яка передбачає вмін-
ня сприймати як власні переживання (знання, погляди 
тощо), так і переживання інших людей [2].
У 2017 р. вчені університету Торонто (University of 
Toronto) опублікували результати дослідження, згідно 
з якими читання художньої літератури розвиває гнуч-
кість мислення. До участі в експерименті запросили 100 
студентів університету, яким запропонували прочитати 
на вибір науково-популярне есе або короткий худож-
ній твір. Після прочитання учасники експерименту за-
повнили анкету, в якій виявляли їхню потребу у визна-
ченості й стабільності: висловити свою згоду/незгоду з 
твердженнями такого порядку: «Я не люблю невизна-
чених ситуацій» чи «Мені не подобаються питання, що 
мають кілька відповідей». Результати опитування пока-
зали, що ті, хто читав художній текст, менше потребують 
визначеності. Дослідники експерименту припускають, 
що такі результати викликані тим, що «читаючи художні 
твори, людина може моделювати стилі мислення, на-
віть тоді, коли персонаж їй не подобається. Тут виникає 
подвійна «розрядка», зумовлена осмисленням подій 
без хвилювань за терміновість і визначеність, з одного 
боку, а з іншого – осмисленням, яке відрізняється від 
особистої точки зору». Отож, читання може забезпечи-
ти ефект розширення світогляду, це дієвий спосіб стати 
неупередженою людиною, відкритою до нових ідей і 
поглядів [там само].
У 2012 р. вчені Стенфордського університету про-
стежили, що читання є корисним для розуму. Експер-
ти з нейробіології, радіології і гуманітарних дисциплін 
намагалися встановити зв’язок між читанням, увагою 
і відволіканням. Для участі в дослідженні запросили 
аспірантів PhD із лінгвістичних спеціальностей, які 
мали прочитати частину з роману «Менсфілд Парк» 
(Mansfield Park) Джейн Остін двома способами – для за-
доволення і з критичним підходом (аналізуючи текст у 
процесі підготовки до іспиту). В обох випадках науков-
ці, використовуючи апарат МРТ, стежили за кровообі-
гом у мозку учасників під час читання. За попередніми 
результатами, зображення, отримані за допомогою 
МРТ, показали, що у процесі читання спостерігається 
несподіваний і різкий приплив крові до ділянок, що 
є за межами зон, відповідальних за «виконавчі функ-
ції». Зокрема, кров надходить до ділянок, пов’язаних із 
концентрацією уваги. За висловом керівника проєкту 
Н. Філліпс (Natalie Phillips), детальне, аналітичне читан-
ня потребує залучення складної когнітивної функції. 
Відбувається приплив крові при читанні для задоволен-
ня, однак у цьому разі кров надходить до інших ділянок. 
Н. Філіпс припускає, що кожен зі способів читання може 
створювати окремі шаблони в нашому мозку – «значно 
складніші, ніж просто «працювати» й «грати». Отже, 
процес пізнання зумовлюється не тільки тим, що ми чи-
таємо, але й тим, як ми це читаємо [16].
Зважуючи на важливість висвітленої нами пробле-
ми, звернемо увагу на читацьку активність українців 
12–65 років (а це наші учні та їхні батьки, вчителі та ін.) 
[1]. За даними дослідження компанії TNS [14], за 5 років 
кількість українців, які не уявляють своє життя без чи-
тання книг, зменшилася на 5%. Тенденція зниження чи-
тання помітна у більш старших вікових групах, а вікова 
група 12–24 років показує невелике зростання. Так, із 
2010 року на 7,2% зменшилася кількість українців, які 
не уявляють своє життя без читання у віці 45–65 років, 
на 6,8% впала кількість читаючих серед українців у віці 
25–45 років. 
З усього вищезазначеного можна зробити висновок, 
що сучасні наукові дослідження передбачають ро-
зуміння читання дорослих як важливої проблеми сьо-
годення.
Висновки з даного дослідження. Отже, змістом чи-
тання дорослих є розвиток умінь і навичок осмислю-
вати словесні образи і сприймати текст у єдності фор-
ми і змісту; розвиток самостійності власних позицій, 
обґрунтованості оцінок, ставлення до прочитаного та 
володіння навичками мовленнєвої діяльності. 
А також можемо констатувати, що читання є найваж-
ливішим засобом формування особистості дорослої 
людини, її професійної підготовки, кваліфікації. Тому, 
пріоритетним напрямом діяльності будь-якої бібліоте-
ки різних закладів освіти нині залишається просування 
і популяризація читання. Така робота повинна прово-
дитися в чіткій координації всіх зацікавлених інститутів 
– бібліотек, закладів освіти, громадських організацій й 
установ, органів місцевого самоврядування.
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Шарошкина Наталия, Билык Надежда. Чтение как основа образования взрослых в условиях библиотек.
Рассмотрены результаты исследований по проблеме чтения взрослых в условиях библиотек и проанализировано 
понятие «чтение». Отмечено, что каждый читатель имеет право на собственное мнение в восприятии произведения. 
На основе работ М. Рубакина раскрыты проблемы чтения в 20-е годы ХХ в. В частности, проанализированы сущность и 
практическое значение библиологической теории читателя по М. Рубакину. Авторами рассмотрены зарубежные совре-
менные экспериментальные исследования учёных по вопросам восприятия текста. Доказано, что современные научные 
исследования предполагают понимание чтения взрослых как процесса общения читателя с автором. Сделан вывод, что 
чтение взрослых является средством формирования личности взрослого человека, его профессиональной подготовки, 
квалификации.
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Sharoshkskina Natalia, Bilyk Nadia. Reading as a Basis for Education of Adults in the Conditions of Libraries.
The paper discusses the results of research on the problem of reading adults in the conditions of libraries and analyzes the 
concepts of “reading”. Author notes that each reader has the right to their own opinion in the perception of the work. Based on 
the works of M. Rubakin, reading problems in the 20s of the 20th century are revealed. In particular, the essence and practical 
significance of the reader’s bibliological theory by M. Rubakin are analyzed. Author considers foreign modern experimental research 
by scientists on the issues of text perception. It is proved that modern scientific research involves the understanding of adult reading 
as a process of communication between the reader and the author. It is concluded that reading is a means of shaping the personality 
of an adult, his/her training, qualifications.
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